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SAŽETAK 
Cilj istraživanja bilo je testiranje uinka krmnog pripravka “ZeoFeed” 
(klinoptilolit) dodanog u krmne smjese za kokoši nesilice (1 %) na 
proizvodnju jaja i utrošak krmne smjese. Tijekom istraživanog razdoblja 
(315 dana) pokusne kokoši nesilice (60 Isa Brown nesilica hranjenih 
krmnim smjesama s dodatkom pripravka ZeoFeed) snesle su prosjeno 
5,53 jaja više po kokoši od kontrolnih kokoši nesilica (60 Isa Brown nesilica 
hranjenih krmnim smjesama bez pripravka ZeoFeed). U pokusnoj skupini 
kokoši intenzitet nosivosti bio je za 1,75 % vei u odnosu na kontrolnu 
skupinu nesilica, što je rezultiralo veom koliinom snesenih jaja. I pored 
dokazano niže (P  0,01) prosjene mase jaja nesilica pokusne skupine 
(65,65 g) u odnosu na kontrolnu skupinu (66,32 g), ukupna proizvodnja 
jajane mase tijekom 315 dana istraživanja bila je kod pokusne skupine 
(18 945,10 g) vea za 172,42 g po kokoši u odnosu na kontrolnu skupinu 
(18 772,61 g). Tijekom cijelog istraživanog razdoblja pokusna skupina 
kokoši nesilica utrošila je po kokoši 428,4 g krmne smjese manje u odnosu 
na nesilice kontrolne skupine, a utrošak krmne smjese za proizvodnju 
jajane mase bio je takoer manji (407,29 g).  






U zadnjih dvadesetak godina u krmne smjese za 
perad dodaju se razliiti prirodni dodaci (zeoliti) koji 
poboljšavaju proizvodne rezultate. Jedan od takovih 
dodataka, koji u svom sastavu sadrži klinoptilolit 
(ZeoFeed), ima prema podacima iz literature niz 
pozitivnih uinaka. Roland (1985) navodi da se bla-
gotvoran uinak zeolita na ljusku jajeta zasniva na 
visokom afinitetu zeolita prema ionima kalcija i viso-
kom kapacitetu za zamjenu ovih iona. Aluminij sa-
držan u strukturi zeolita može sainjavati kompleks 
s fosforom te tako smanjivati njegovu dostupnost. To 
može utjecati na blago poboljšanje kvalitete ljuske 
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jajeta (Rabon i sur., 1995). Holcombe i sur. još su 
1976. utvrdili da visoke koncentracije fosfora u 
krmnim smjesama za nesilice smanjuju kakvou 
ljuske jajeta. Olver (1997) navodi da uporaba klinop-
tilolita u krmnim smjesama za kokoši nesilice u 
koncentraciji od 5% pozitivno utjee na cjelokupan 
broj snesenih jaja, debljinu ljuske jajeta i iskoristivost 
hranjivih tvari hrane. Meutim, u njegovim istraži-
vanjima klinoptilolit nije imao uinak na poetak 
pronošenja i masu jaja. Borani (2000) te Melenova i 
sur. (2003) navode da se u istraživanjima koja su 
proveli na kokošima, pri uporabi zeolita u krmnim 
smjesama smanjuje optereenje organizma amoni-
jakom endogenog i egzogenog podrijetla. Kako do-
datak zeolita u hranu prema rezultatima niza nave-
denih istraživanja utjee na resorpciju i iskoristivost 
hranjivih tvari, vitamina i mikroelemenata, te na taj 
nain poveava produktivnost peradi, u našem 
istraživanju željeli smo provjeriti uinak krmnog 
dodatka “ZeoFeed” na produktivnost kokoši nesilica. 
 
 
MATERIJALI I METODE  
 
U pokusu je korišteno 120 nesilica hibridne linije 
Isa Brown. Nesilice, podijeljene u dvije skupine (60 
kontrolnih i 60 pokusnih kokoši) bile su hranjenje 
komercijalnim kompletnim krmnim smjesama N1 
(prvog pola razdoblja nesivosti) i N2 (drugog pola 
razdoblja nesivosti) i držane u tehnologiji kaveznog 
uzgoja u akreditiranom pokusnom prostoru Instituta 
za hranidbu, zootehniku i zoohigijenu Fakulteta vete-
rinarske higijene i ekologije Veterinarskog i farma-
ceutskog Univerziteta u Brnu (R. eška). Uvjeti 
uzgoja u potpunosti su poštivali uzgojne principe za 
nesilice linije Isa Brown.  
Tijekom cijelog razdoblja istraživanja nesilice su 
hranjene i napajane ad libitum, a kompletne krmne 
smjese istog sastava hranjivih tvari za obje skupine 
(pokusnu i kontrolnu) razlikovale su se u dodatku 
klinoptilolita u obliku krmnog pripravka “ZeoFeed”. 
Navedeni pripravak bio je dodan u krmne smjese 
(N1 i N2) pokusne skupine kokoši nesilica u koliini 
od 1 %.  
Tijekom istraživanja pratila se dnevna nesivost 
(broj snesenih jaja i njihova masa) i dnevni utrošak 
krmne smjese. Iz ovih podataka izraunata je pro-
sjena masa jaja (x/g) u razdoblju od 5 tjedana nesi-
vosti (ukupno 9 mjerenja) i ukupna prosjena masa 
jaja (/g) za cijelo razdoblje istraživanja (315 dana). 
Na isti nain izraunat je prosjean broj snesenih 
jaja po kokoši, intenzitet nesivosti (%) i proizvodnja 
jajane mase (g) po kokoši, za razdoblje od 5 tje-
dana nesivosti i za ukupno razdoblje istraživanja 
(315 dana). Iz podataka o ukupnom utrošku krmnih 
smjesa izraunat je utrošak hrane (g) po kokoši na 
dan za razdoblje od po 5 tjedana i ukupno, utrošak 
hrane za proizvodnju jednog jajeta (g) i utrošak 
hrane za kilogram jajane mase.  
Kakvoa ljuske odredila se za pokusnu i kon-
trolnu skupinu kokoši prema omjeru broja snešenih 
jaja s cijelom ljuskom i jaja s ošteenom ljuskom. Na 
temelju dobivenih podataka usporedila se kakvoa 
ljuske jaja pokusnih i kontrolnih kokoši nesilica.  
Dobiveni rezultati istraživanja obraeni su stati-
stiki putem programa Excel. Razlike izmeu pro-
sjenih vrijednosti pojedinih parametara pokusne i 
kontrolne skupine koje su bile znaajne oznaene su 
znakom * za P 0,05, a znakom ** za P  0,01.  
  
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 
Dodatak pripravka "ZeoFeed" u krmne smjese 
pokusne skupine kokoši nesilica u koliini od 1% 
potvrdio je pozitivan uinak klinoptilolita na njihovu 
produktivnost. Tijekom razdoblja istraživanja od 315 
dana pokusna skupina nesilica snijela je 16 474 jaja, 
a kontrolna skupin nesilica 16 289 jaja, što znai 185 
jaja manje u odnosu na pokus (tablica 1). Izraunato 
po kokoši, pokusna nesilica u prosjeku je snijela 5,53 
jaja više od kontrolne nesilice (tablica 2). Vea 
proizvodnja jaja u pokusnih kokoši nesilica sukladna 
je s rezultatima koje je objavio Olver (1997). Vea 
proizvodnja jaja u našem je istraživanju ostvarena 
zbog veeg intenziteta nesenja pokusne skupine 
nesilica (za 1,75 %).  
I pored toga što su nesilice pokusne skupine 
imale za cijelo razdoblje nesivosti u prosjeku 
statistiki vrlo znaajno (P  0,019) nižu masu jajeta 
(65,65 g) u odnosu na nesilice kontrolne skupine 
(66,32 g), ukupna proizvodnja jajane mase tijekom 
razdoblja nesivosti bila je viša kod pokusne skupine 
nesilica (18 945,10 g/nesilica) u odnosu na kontrolnu 
skupinu (18 772,61 g/nesilica). Statistiki znaajno 
niža (P  0,01) prosjena masa jaja pokusne skupine 
(0,67 g/jaje) ipak se ne može smatrati negativnom, 
jer je postignuta masa jaja pokusnih kokoši nesilica 
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bila standardna, a prodaja jaja vršila se po broju jaja 
a ne prema njihovoj masi. Pozitivnom se smatra i 
potrošnja krmnih smjesa. Dnevni utrošak hrane 
tijekom pokusa u pokusnoj skupini u prosjeku je 
iznosio 126,22 g, a u kontrolnoj 127,92 g. Kokoši 
pokusne skupine trošile su 1,69 g manje hrane u 
odnosu na kokoši kontrolne skupine (tablica 2). Kada 
se utrošak hrane prerauna na jedno jaje rezultati su 
slini. U pokusnoj skupini za proizvodnju jednog 
jajeta utrošeno je 137,58 g hrane, a u kontrolnoj 
skupini 141,70 g, što znai da je u pokusnoj skupini 
po jajetu utrošeno 4,12 g hrane manje, u odnosu na 
kontrolnu skupinu (tablica 2). Ovi rezultati potvruju 
da pripravak "ZeoFeed" poboljšava konverziju hrane.  
U odreivanju kakvoe ljuske jajeta nije bilo 
znaajnih razlika meu skupinama. U pokusnoj 
skupini bilo je 4,5 %, a u kontrolnoj 4,3 % jaja s 
ošteenom ljuskom. Dobiveni rezultati ne podudaraju 
se s rezultatima koje su postigli Rabon i sur. (1995). 
Dajui kokošima slian pripravak ustanovili su 
poboljšanje kakvoe ljuske jajeta, meutim, nave-
deni autori davali su kokošima znatno veu koliinu 
pripravka pa je mogue da je upravo ta vea koliina 
utjecala na poboljšanja kakvoe ljuske. 
 
Tablica 1. Broj snesenih jaja (n) i njihova prosjena masa (g) u kontrolnoj i pokusnoj (ZeoFeed) skupini kokoši 
nesilica 








(g) Sn Sx v P 
ZeoFeed 1842 57,91 5,666 0,132 9,78 
1. 
Kontrola  1878 57,88 6,721 0,155 11,61 
0,161 
ZeoFeed 1868 63,38 5,464 0,126 8,62 
2. 
Kontrola 1898 62,91 6,722 0,154 10,69 
2,401 * 
ZeoFeed 1863 65,36 5,434 0,126 8,31 
3. 
Kontrola 1862 65,50 6,008 0,139 9,17 
0,728 
ZeoFeed 1855 66,33 5,470 0,127 8,25 
4. 
Kontrola 1827 67,15 5,768 0,135 8,59 
4,417** 
ZeoFeed 1893 67,27 5,378 0,124 8,00 
5. 
Kontrola 1840 68,40 6,202 0,145 9,07 
5,933** 
ZeoFeed 1850 67,62 5,103 0,119 7,55 
6. 
Kontrola 1782 68,92 6,218 0,147 9,02 
6,844** 
ZeoFeed 1818 67,41 5,211 0,122 7,73 
7. 
Kontrola 1755 68,73 6,448 0,154 9,38 
6,716** 
ZeoFeed 1771 68,01 5,425 0,129 7,98 
8. 
Kontrola 1737 68,57 5,999 0,144 8,75 
2,865** 
ZeoFeed 1714 67,56 5,823 0,141 8,62 
9. 
Kontrola 1710 68,88 6,198 0,150 9,00 
6,425** 
ZeoFeed  16474 65,65 5,442 0,042 8,29 315 dana  
315 days Kontrola 16289 66,32 6,254 0,049 9,43 
10,395** 
 
n – broj snesenih jaja, x – prosjena masa jajeta, Sn – standardna devijacija, Sx – srednja pogreška aritmetike sredine, 
P – znaajnost razlika * P  0,05, **P  0,01 
n - number of laid eggs, x – average egg weight, Sn – standad deviation, Sx – mean aritmetic error, P – significance of 
difference * P  0,05, **P  0,01 
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Tablica 2.  Proizvodni pokazatelji za kontrolnu i pokusnu skupinu kokoši nesilica izraunati na kraju istraživanja 




















mase (g) Feed/kg 
egg weight 
ZeoFeed 31,67 90,47 1833,72 114,13 123,10 2125,63 
1. 
Kontrola 31,48 89,94 1821,97 109,87 119,17 2059,03 
ZeoFeed 32,21 92,02 2041,43 123,37 133,57 2107,34 
2. 
Kontrola 32,29 92,27 2031,52 120,01 130,56 2075,50 
ZeoFeed 32,62 93,20 2131,93 125,71 135,19 2068,44 
3. 
Kontrola 32,10 91,72 2102,63 127,84 139,37 2127,92 
ZeoFeed 32,54 92,98 2158,64 127,77 137,05 2066,21 
4. 
Kontrola 32,04 91,53 2151,21 130,91 142,73 2125,60 
ZeoFeed 33,21 94,89 2233,98 136,17 143,65 2135,57 
5. 
Kontrola 32,28 92,23 2207,87 131,87 143,91 2104,03 
ZeoFeed 32,46 92,73 2194,76 131,32 142,23 2103,34 
6. 
Kontrola 31,26 89,32 2154,56 137,61 155,17 2251,53 
ZeoFeed 31,89 91,13 2150,07 126,73 139,45 2068,59 
7. 
Kontrola 30,79 87,97 2116,20 132,92 149,84 2180,01 
ZeoFeed 31,37 89,63 2133,51 122,33 132,83 1952,98 
8. 
Kontrola 30,47 87,07 2089,49 130,10 144,68 2110,00 
ZeoFeed 30,61 87,45 2067,89 126,61 150,58 2228,70 
9. 
Kontrola 30,32 86,63 2088,52 128,23 149,20 2165,99 
ZeoFeed 288,57 91,62 18945,10 126,22 137,58 2095,61 Ukupno 
Total Kontrola 283,04 89,87 18772,61 127,92 141,70 2136,49 
Razlika 
Diference  5,53 1,75 172,49 -1,69 -4,12 -40,88 
 
U 315 dana istraživanja svaka kokoš pokusne 
skupine snijela je ukupno 18 945,10 g jajane mase i 
pojela 39702,42 g hrane. U istom razdoblju kokoš 
kontrolne skupine snijela je 18 723,61 g jajane 
mase i pojela 40 109,75 g hrane. Iz ovih podataka 
proizlazi da je kokoš pokusne skupine, zbog manjeg 
dnevnog utroška hrane (126,22 g) u odnosu na 
kokoš kontrolne skupine (127,92 g) tijekom pokusa 
uštedjela 428,40 g hrane. Ovi rezultati podudaraju se 
s rezultatima koje navode Borani (2000) te Mele-
nova i sur. (2003), koji zakljuuju da zeolit dodan u 
hranu kokoši nesilica dovodi do promjene pH kon-
centracije i pufernog kapaciteta u gastrointestinal-
nom sustavu, utjee na resorpciju hranjivih tvari, 




Na temelju postignutih rezultata istraživanja mo-
že se zakljuiti da krmni pripravak ZeoFeed dodan u 
komercijalne krmne smjese za kokoši nesilice u ko-
liini od 1 % pozitivno utjee na broj snesenih jaja, 
jajanu masu po kokoši i utrošak hrane po kokoši i 
jajetu, premda su snesena jaja manje mase.  
ZeoFeed ne utjee negativno na kakvou jaja, a 
s obzirom na njegovu visoku apsorpcijsku sposob-
nost prema nizu toksinih tvari u stonoj hrani i 
procesima probave, može biti dobar preventivni 
dodatak u hranu konzumnih nesilica.  
Navedeni pripravak može doprinijeti poboljšanju 
sigurnosti jaja za potrošae, a s obzirom na njegovu 
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The aim of the research was to test the effect of the feed preparation 
ZeoFeed (clinoptilolite) added to feed mixtures for laying hens (1%) on egg 
production and feed mixture consumption. During the testing period (315 
days) the trial hens (60 Isa Brown laying hens fed mixtures with ZeoFeed / 
laid on average 5.53 eggs more per hen than the controls (60 Isa Brown 
laying hens fed mixtures without ZeoFeed). In the trial group of hens the 
intensity of egg laying was 1.75% higher ehen compared with the controls 
resulting in more eggs laid. Despite the proved lower (P 0.01) average egg 
weight of the trial hens (65.65 g vhen compared with the controls (66.32 g) 
the total production of egg weight during the 315 days of the testing was in 
the trial group (18 945.10 g) higher by 172.42 g per hen as compared with 
the control group (18 772.61 g). During the testing period the hens in the 
trial group consumed 428.4 g of feed mixture less than the hens in the 
control group and the feed mixture consumption for the production of egg 
weight was also lower (407.29). 
Key words: laying hens, ZeoFeed, egg production, feed mixture 
consumption 
